Сергей Лагунов. Встреча, которой не было

2024

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН – став Героем Советского Союза в 1945, никогда эту награду не носил, а медаль Соцтруда (1939), «Серп и Молот», носил постоянно; на момент действия ему 62 года

ЛАВРЕНТИЙ ПАВЛОВИЧ БЕРИЯ – правая рука Сталина; стал Героем Соцтруда во время войны (1943) – это второй случай после Сталина, когда эту награду получил член или кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП (б); на момент действия ему 43 года

МАТРОНА МОСКОВСКАЯ – слепая провидица, на момент действия ей 55 – 60 лет

РАССКАЗЧИК – его реплики могут превратиться в ремарки или реплики других персонажей, если у театра найдутся соответствующие решения

\*

*На сцене стул с, минимумом, двумя стульями. На стене висит карта (с черными и красными отметками) с обстановкой октября 1941 года.*

Преамбула 1

*Выходит РАССКАЗЧИК.*

РАССКАЗЧИК *(в зал*). Тридцатого сентября сорок первого началась операция немецких войск по захвату Москвы под кодовым названием «Тайфун». На осуществление своих планов немцы бросили шестьдесят четыре дивизии – порядка двух миллионов солдат, почти пятнадцать тысяч орудий и минометов, около двух тысяч танков. Такое количество войск на одном стратегическом направлении было собрано впервые в истории. Поначалу немецкое наступление развивалось успешно. После окружения трёх наших фронтов под Вязьмой и Брянском в начале октября сорок первого, у Красной армии практически не осталось войск для противодействия танковым группам немцев непосредственно перед Москвой. Все направления были открыты: на пути немцев к Москве оставались лишь незначительные части и недостроенный даже наполовину Можайский оборонительный рубеж. Катастрофа под Вязьмой сорвала планы советского командования по обороне на дальних подступах к Москве.

*Рассказчик подходит ближе к краю сцены.*

РАССКАЗЧИК (*в зал*). Тогда же был зарегистрирован небывалый случай. Нам известно, где находился Сталин во время войны практически каждый час, но неизвестно, где он пропадал три часа в середине того октябрьского дня. Ходили слухи, что он был в Мавзолее у тела Ленина – но тело Ленина было эвакуировано из столицы в Тюмень ещё третьего июля сорок первого.

*Пауза.*

РАССКАЗЧИК (*в зал*). Сегодня мы расскажем о встрече, которой не было во время паники, которую не вспоминали.

*Рассказчик уходит.*

КАРТИНА I

*Выходит СТАЛИН, садится за стол. Он простужен, часто кашляет и не курит.*

*Появляется БЕРИЯ.*

БЕРИЯ. Вызывали, Иосиф Виссарионович?

СТАЛИН. Проходи, Лаврентий. Садись, разговор будет долгим.

БЕРИЯ. Я постою. Успею насидеться, Иосиф Виссарионович.

СТАЛИН. Вот что, Лаврентий. Обращайся сегодня ко мне, как к товарищу. Моё старое партийное прозвище помнишь?

БЕРИЯ. Да, Коба.

СТАЛИН. Обстановку знаешь?

БЕРИЯ. Положение у нас отчаянное.

СТАЛИН. И что думаешь, Лаврентий? Будем сдавать Москву или нет?

БЕРИЯ. Через несколько дней пойдут проливные дожди, эвакуация наземным транспортом и пешим ходом будет затруднена. Нас окружат и перебьют, как щенят!

СТАЛИН. А что предлагаешь?

БЕРИЯ. Начать срочную эвакуацию правительства, генштаба, партийных органов.

СТАЛИН. Правительство в Куйбышев. А вот Генштаб – в Арзамас. Связь наладишь, Лаврентий?

БЕРИЯ. Всё уже готово.

СТАЛИН. Что ещё приготовил, Лаврентий?

БЕРИЯ. Взрывчатка заложена в те предприятия и склады, которые не успеваем эвакуировать. В учреждения, которые немцы вероятнее всего будут использовать, заложены радиомины. Они себя хорошо зарекомендовали.

СТАЛИН. Это те, которыми взорвали жандармерию, полевую комендатуру, (*кашляет*) офицерскую гостиницу и кинотеатр в оккупированном Киеве?

БЕРИЯ. Да, Коба.

СТАЛИН. Рабочим надо выдать месячную зарплату вперед. И пусть магазины раздадут все продукты всем желающим.

БЕРИЯ. Бесплатно?

СТАЛИН. Все магазины твои орлы не взорвут, Лаврентий. Или хочешь продукты врагу оставить?

БЕРИЯ. Давка может возникнуть. А у нас большинство милиции ушло в ополчение.

СТАЛИН. Надо бы ещё твоих орлов привлечь к обороне. Сражаются, как львы.

БЕРИЯ. Из базе эНКэВеДе уже сформировано пятнадцать стрелковых дивизий – выгребли всех, кого было можно, остались только те, без которых никак. А Москву сейчас обороняют дивизия имени Дзержинского и особая бригада полковника Орлова.

СТАЛИН. А если подумать и по сусекам поскрести?

БЕРИЯ. Максимум, полк.

СТАЛИН. Двадцать четыре часа хватит?

БЕРИЯ. Сделаем, Коба. Но кто Москву защитит, скажем, от немецкого десанта? Пятьсот десантников хватит, чтобы город захватить.

СТАЛИН. Ополчение формируется?

БЕРИЯ. Да, Коба.

СТАЛИН. Вот пока формируются, пусть займутся патрулированием.

БЕРИЯ. Но…

СТАЛИН. Что с ополчением?

БЕРИЯ. Июльские дивизии уже переформированы в обычные стрелковые части. А для новых на складах мобилизационного резерва не хватает винтовок.

СТАЛИН. Мосина?

БЕРИЯ. Да, Коба.

СТАЛИН. Пусть берут со складов иностранные винтовки Первой Мировой. Французские Лебеля, японские Арисаки…

БЕРИЯ. С дымарями против танков?

СТАЛИН. Большинство винтовок Лебеля с бездымным порохом, Лаврентий. (*кашляет*) Для обучения караулов и патрулей сойдут. И, Лаврентий, ни в коем случае не посылать ополченцев в бой, пока их не подготовили хотя бы по минимуму и не вооружили по штату.

БЕРИЯ. У нас не хватит штатных дивизий на Можайский рубеж. По уставам…

СТАЛИН. А пусть военные забудут про устав. Пусть кадровые дивизии занимают по фронту полосу корпуса. Надо выиграть время. Хотя бы несколько дней. А ополченцы будут вторым эшелоном. И пусть роют окопы.

БЕРИЯ. Всё же, Коба, ополченцам заниматься боевым слаживанием или…

СТАЛИН. И то, и другое. Половина дивизии копает, другая половина учится. Затем меняют друг друга.

БЕРИЯ. Командиров не хватает. Может, ускорим выпуск из военных училищ?

СТАЛИН. Курсанты всех училищ Москвы и Подмосковья сейчас занимают Можайские рубежи, Лаврентий.

БЕРИЯ. Как обычная пехота?! Это же будущее эРКэКэА!

СТАЛИН. Старая Рабоче-Крестьянская Красная армия практически разбита. Нам сейчас нужна новая армия, Лаврентий. Все уставы надо переписать. И командирам придётся сейчас учиться в бою, а не книжки устаревшие читать. Как оказалось, мы готовились к другой войне.

БЕРИЯ. Но кто ожидал, что немцы опять решат воевать на два фронта?!

СТАЛИН. А мы с тобой и должны были ожидать. Передумали нас, Лаврентий. Но вот скажи мне, как он мог помыслить на нас напасть? На страну с такими огромными территориями! Не подготовив войска к зимнему периоду? Мы же не Польша. О чём он думал?

БЕРИЯ. Может, он и не думал вовсе, Коба.

СТАЛИН. Думаешь, он сумасшедший?

БЕРИЯ. Есть донесение от нашей агентуры из Рима, что Папа Римский проводил специальные ритуалы, пытаясь изгнать дьявола из Гитлера.

СТАЛИН. Ты атеист, Лаврентий?

БЕРИЯ. Да, Коба.

СТАЛИН. А я стал атеистом в духовной семинарии. И больше размышлять о чертовщине я не собираюсь.

БЕРИЯ. Но он-то не атеист – и думает, и поступает как одержимый.

СТАЛИН. Так ты что думаешь, Лаврентий, надо пойти в сумасшедший дом и там посоветоваться?

БЕРИЯ. Иосиф Виссарионович…

СТАЛИН. Что, Лаврентий, не хочешь оставаться моим товарищем?

БЕРИЯ. Прости, Коба, запутался.

СТАЛИН. Сколько предприятий успеем эвакуировать из Москвы и области?

БЕРИЯ. Четыреста девяносто восемь.

СТАЛИН. Каганович утверждает, что это невозможно.

БЕРИЯ. Лазарь Моисеевич чересчур держится за регламенты.

СТАЛИН. Вижу, и здесь держишь руку на пульсе?

БЕРИЯ. Да, Коба.

СТАЛИН. Ошибки Николаши не повторим? А то он в Первую Мировую вывез все нужные предприятия из польских губерний, но ни один завод так и не заработал.

БЕРИЯ. Площадки намечены. Подвод воды и электроэнергии предусмотрен. Созданы особые строительно-монтажные части. Запустим производства в ближайшее время.

СТАЛИН. И опять время. Нам всё время не хватает времени, Лаврентий.

БЕРИЯ. Найдём.

СТАЛИН. У бога попросим помощи, Лаврентий?

БЕРИЯ. У большевиков и комсомольцев. Да у всех своих попросим.

СТАЛИН. В Москве своих оставляешь?

БЕРИЯ. Подпольные диверсионные группы созданы, тайники с оружием и снаряжением для них заложены.

СТАЛИН. Все, небось, настоящие большевики с комсомольцами?

БЕРИЯ. Выбирали из тех, кого трудно заподозрить в симпатии к нам: группа «Старики», из эсеров и анархистов, группа «Лихие» из уголовников, группа «Семейка» из православного батюшки и его домочадцев…

СТАЛИН. А батюшка напел тебе про будущие проливные дожди?

БЕРИЯ. Нет. Есть тут один бывший профессор в шарашке.

СТАЛИН. Плохо к нам относится?

БЕРИЯ. Плохо, но дело знает и делает.

СТАЛИН. Вот что, Лаврентий, дела у нас незавидные и непонятно, что делать. Но что-то делать надо, а в голову ничего не идёт. (*кашляет*) Есть у тебя на примете неподалеку батюшки, которые бесов прогоняют?

БЕРИЯ. Таких нет. Дело подсудное, подпадает под статью о чуждой нашему строю агитации.

СТАЛИН. А если по сусекам поскрести?

БЕРИЯ. Есть некая старушка. Матро́на Дими́триевна Ни́конова. Ходят слухи, чудеса при ней случаются: исцеляет больных и видит грядущее.

СТАЛИН. У тебя неподалеку явочная квартира есть? Сможешь с ней встречу организовать сегодня?

БЕРИЯ. Она сейчас в Москве. Но от встречи может и уклониться.

СТАЛИН. Так быстро бегает, что твои орлы не угонятся?

БЕРИЯ. Она не ходит: у неё в семнадцать лет ноги отнялись. Но часто на прежнем месте её не оказывается.

СТАЛИН. Реально провидица?

БЕРИЯ. Достаточно и того, что многие верят, что она целительница, поэтому могут предупредить.

СТАЛИН. А ты своим орлам скажи, мол, к болящей сопроводить надо, совет нужен. И пусть не на воронке́ едут, а на какой-нибудь неприметной машине. Грузовик пусть возьмут.

БЕРИЯ. Если уж у Папы Римского выгнать дьявола не получилось…

СТАЛИН. А бесов, Лаврентий, на расстоянии не выгонишь. Да и согласие одержимого требуется. (*смотрит на ошарашенного Берию*) Что, Лаврентий, думаешь, я напрасно в духовной семинарии учился?

БЕРИЯ. Но, Коба, если слух пройдет, что вождь умом тронулся?

СТАЛИН. А нас, большевиков, Лаврентий, ничем не испугаешь. Надо будет для дела – и с самим чёртом спляшем. (кашляет) Давай, Лаврентий, иди, поспешай: я сейчас в ГэКэО подпишу постановление об эвакуации – и у меня будет часа три на это… мракобесие.

*Берия уходит.*

*Что-то подчеркнув на бумаге, Сталин уходит, оставив документ.*

Преамбула 2

*Выходит Рассказчик с книгой в руках. Подходит к оставленному Сталиным документу.*

РАССКАЗЧИК *(читает*). «Ввиду неблагополучного положения в районе Можайской оборонительной линии Государственный Комитет Обороны постановил:

Первое. Поручить товарищу Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня же эвакуировались в город Куйбышев (товарищ Каганович обеспечивает своевременную подачу составов для миссий, товарищ Берия организует их охрану.)

Второе. Сегодня же эвакуировать Президиум Верховного Совета, а также Правительство. Товарищ Сталин эвакуируется завтра или позднее, смотря по обстановке.

Третье. Немедля эвакуироваться органам Наркомата Обороны в город Куйбышев, а основной группе Генштаба – в Арзамас.

Четвёртое. В случае появления войск противника у ворот Москвы, поручить товарищам Берия и Щербакову произвести взрыв предприятий, складов и учреждений, которые нельзя будет эвакуировать, а также всё электрооборудование метро (исключая водопровод и канализацию)».

*Рассказчик откладывает лист и открывает книгу.*

РАССКАЗЧИК (*в зал*). Эвакуация началась стремительно. Вспоминает Георгий Попов, второй секретарь Московского комитета партии (*читает*): «Я поехал в Московский комитет партии. Однако и там было безлюдно. Я вошел в кабинет Щербакова и задал ему вопрос, почему нет работников на своих местах. Он ответил, что надо было спасать актив. Людей отправили в Горький. Я поразился такому ответу и спросил: «А кто же будет защищать Москву?" Последними из партийных функционеров покинули Москву работники райкомов. А на следующую ночь из Москвы побежали все».

*Рассказчик перелистывает книгу.*

РАССКАЗЧИК (*в зал*). На улицах Москвы повсеместно падали черные хлопья от сожженных документов. Впервые не открылось метро. Вспыхнула паника. Вспоминает Николай Вержбицкий (*читает*): «Кругом кипит возмущение, кричат о предательстве, о том, что капитаны первыми сбежали с кораблей, да еще прихватили ценности. Вспоминают обиды, притеснения, несправедливости, зажим, бюрократическое издевательство чиновников, зазнайство и самоуверенность партийцев, драконовские указы, газетную брехню и славословие…».

*Рассказчик перелистывает книгу.*

РАССКАЗЧИК (*в зал*). Не все желающие смогли получить бесплатную раздачу продуктов из магазина, появились призывы идти к складам: мол, там тоже раздают. Спецкор «Известий» Аркадий Первенцев писал (*читает*) : «Брошенный город грабился. Я видел, как грабили фабрику «Большевик» и дорога была усеяна печеньем. Я слышал, как грабили мясокомбинат имени Микояна».

*Рассказчик уходит.*

КАРТИНА II

*Рассказчик выкатывает на сцену инвалидную коляску с МАТРОНОЙ, а затем уходит.*

*Входит Сталин, подходит к Матроне.*

МАТРОНА. Кто здесь?

СТАЛИН (*проводит рукой перед её глазами, кашляет*). Ошибся я. Сейчас ухожу.

МАТРОНА. Если уж время потратил на дорогу, кесарь, так задавай свой вопрос.

СТАЛИН. А предвидеть не можешь, что я хотел спросить?

МАТРОНА. Я чудес не делаю.

СТАЛИН. А люди говорят другое.

МАТРОНА. Что, всё забыл, чему в семинарии тебя учили, а ведь епископом хотел стать? Только Бог совершает чудеса Свои.

СТАЛИН. Откуда про епископа знаешь?

МАТРОНА. Я ничего не знаю. Я только слышу голос Его.

СТАЛИН (*кашляет*). И какой он? Молодой, старый, мужской, женский?

МАТРОНА. Он говорит не как мужчина или женщина – он и есть само Слово, которое приходит изнутри.

СТАЛИН. А слова какие? Древнегреческие?

МАТРОНА. Я же из крестьян, кесарь. Как у меня могут быть такие слова? Только русские.

СТАЛИН. А почему кесарем меня называешь? Я – не он.

МАТРОНА. Полно лукавить, кесарь. Радио я тоже слышу.

СТАЛИН. И всё-таки я – не кесарь.

МАТРОНА. Ну, прости неграмотную крестьянку. Сейчас ты – хозяин земли Русской, и мне привычно называть тебя кесарем.

*Сталин кашляет*

МАТРОНА. Так ты сюда пришёл о словах спорить или просто меня, неграмотную, подучить?

СТАЛИН. Вот думаю из Москвы уехать полечиться, кашель замучил.

МАТРОНА. Пока государь в русской столице, враг её не возьмёт.

СТАЛИН. А если всё-таки займёт, кто будет страной руководить?

МАТРОНА. Если столица русская всё-таки падёт, значит, государь был ненастоящим. И ничем руководить он не сможет, где бы ни находился. Так уже было, и так и будет.

СТАЛИН. А как тогда мы, безбожники, смогли организовать победу в Гражданскую войну?

МАТРОНА. Это не вы победили, это Господь наказал всех за отречение помазанника Своего.

СТАЛИН. А сейчас Бог будет помогать гонителям веры?

МАТРОНА. Так и с той стороны не ангелы с вами сражаются. Вот и будет Господь взвешивать ваши помыслы и дела. Каждому воздастся по вере его.

СТАЛИН. А вот скажи, Матрона Димитриевна, можно ли как-нибудь предвидеть действия бесноватого?

МАТРОНА. Колдуна что ли?

СТАЛИН. Можно и так сказать.

МАТРОНА. Во все времена были люди, совершавшие волшбу не по Божьей воле, а с помощью духов злобы, слуг сатаны. «Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи».

СТАЛИН. И как с этим бороться?

МАТРОНА. Неужели всё забыл, что отроком учил? «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "Перейди отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас». Вот ложь диавола и есть та гора.

СТАЛИН. Не верую я давно, матушка. Уже говорил. Я атеист.

МАТРОНА. Атеизм – тоже вера. Как можно, будучи коне́чным, оценить бесконечное? Есть оно или нет?

СТАЛИН. Нет у меня, Матрона Димитриевна, столько времени на теологические споры.

МАТРОНА. Ты ведь в духовном училище верил в Бога нашего Иисуса Христа?

СТАЛИН. Тогда верил, матушка.

МАТРОНА. Вот и вспоминай отрочество своё и поступай, как тогда. Пусть то зерно горчичное и в прошлом, оно и сейчас тебе подскажет, что делать.

СТАЛИН. Это как?

МАТРОНА. Скажи, зачем велел снимать кино про святого князя новгородского Александра Невского, про победителя супостатов внешних и усмирителя внутренних князя Итали́йского Александра Суворова, про первого императора Российского Петра, про спасителей русского царства купца Минина и князя Пожарского?

СТАЛИН. Для меня они в первую очередь не цари с князьями, а великие полководцы. Я историю в детстве любил, вот и решил увидеть исторических персон на экране.

МАТРОНА. Вот, а теперь это кино тебе и пригодилось. Если потомки подвиги предков помнят, то и сами на подвиги готовы.

СТАЛИН. А мне всё время надо думать, как отрок?

МАТРОНА. Только когда чудо понадобится или от злой волшбы отбиться.

СТАЛИН. Я подумаю над этим, матушка.

МАТРОНА. А ну-ка, кесарь, подойди поближе, дай я на тебя ещё посмотрю.

СТАЛИН. Чем смотреть будешь?

МАТРОНА. Сердцем, кесарь, сердцем. Чем же ещё?

*Сталин подходит к Матроне, та касается ладонью его лица.*

МАТРОНА. Это кто это над тобой обряд раскрещения проводил?

СТАЛИН. Разве возможно отменить таинство крещения?

МАТРОНА. Никак, семинарию вспомнил, кесарь? Конечно, нельзя. Нельзя, родившись телом, вернуться в утробу матери, так и нельзя, родившись от духа, перестать быть от него рождённым. Но Сатана любит обманывать и прельщать. Кто-то развернул твою печать крещения. Необычным танцам никто тебя не учил?

СТАЛИН. Был у меня в семинарии приятель, постоянно называл себя «учителем танцев».

МАТРОНА. Покажи, что помнишь от его уроков.

СТАЛИН. А разглядишь, матушка?

МАТРОНА. Это сейчас неважно.

СТАЛИН. А зачем?

МАТРОНА. Сейчас узнаем. Танцуй.

*Сталин делает несколько движений из балета Гурджиева «Битва магов».*

МАТРОНА. «Пред сенным ковчегом скакаше, дурью маямшися». Всё, что вспомнил?

СТАЛИН. Давно это было.

МАТРОНА. А теперь делай то же самое, но в обратном порядке.

*Сталин послушно выполняет.*

МАТРОНА. Чему ещё Георгий Иванович научил?

СТАЛИН. А ты знаешь Гурджиева?

МАТРОНА. Не первый раз с его учениками Господь сводит.

СТАЛИН. Ещё он посоветовал мне изменить дату рождения. Сказал, поможет победить.

МАТРОНА. Лучше бы ты, кесарь, епископом стал.

СТАЛИН. А что он со мной сделал?

МАТРОНА. Придал второй лик. В тебе сейчас два лика, кесарь: крещённый и безбожный. Так тебя и сейчас видят, и будут видеть. Для кого-то ты всегда будешь слугой диавола, но для других…

СТАЛИН. А ты можешь как-то помочь?

МАТРОНА. Я простая женщина, кесарь, и Таинства совершать не могу.

СТАЛИН. А зачем тогда танцевать заставила?

МАТРОНА. Диавол не боится ни нашего ума, ни наших знаний. У него их больше. Он не боится даже наших добродетелей. Диавол может нарядить себя в любую добродетель. Хочешь поститься? Диавол тебе поможет. Хочешь подать милостыню? Диавол откроет кошелёк. Строить храмы? Диавол поспособствует. Потому что знает, что если мы добьемся всего этого, то можем возгордиться и всё погубить. Единственная добродетель, не доступная слугам сатаны – смирение. А ты, кесарь, у простой женщины смиренно совета просишь, да ещё и по её велению козлом скачешь.

СТАЛИН. Но ведь крестить и женщина может в случае угрозы жизни?!

МАТРОНА. Вот-вот, у Богородицы помощи и защиты проси, она не раз помогла воинству православному. И первый лик твой разглядит.

СТАЛИН. А как нас Богородица защитит?

МАТРОНА. Туманом своим воинов скроет, солнышком слепить врагов станет, слезами раны облегчит, вьюгами супротивника остановит. Бывшие ранее неприятели боевыми товарищами станут.

СТАЛИН. А разве могут верующие безбожникам помогать?

МАТРОНА. Устоит государство российское – устоит и православная вера.

СТАЛИН. Считаешь свою веру единственно верной?

МАТРОНА. Разве я могу судить? Знаю только то, что если Бог заговорит со мной, то услышу я по-русски. И молитвы наших предков показывают свою силу уже тыщу лет.

СТАЛИН. Спасибо, Матрона Димитриевна. Вас сейчас отвезут, куда вам надо.

МАТРОНА. И помни, кесарь: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.

*Сталин берется за инвалидную коляску и увозит Матрону.*

Преамбула 3

*Выходит Рассказчик.*

РАССКАЗЧИК (*читает строки Наума Коржавина*). Календари не отмечали

Шестнадцатое октября,

И москвичам в тот день — едва ли

Им было до календаря…

Закон звериный был как нож.

Искали хлеба на дорогу…

Стараясь выбраться из тины,

Шли в полированной красе

Осатаневшие машины

По всем незападным шоссе.

Казалось, что лавина злая

Сметет Москву и мир затем...

*Рассказчик уходит.*

КАРТИНА III

*Входит Сталин. Он теперь здоров, бодр и больше не кашляет. Снова стал курить свою непременную трубку. Садится за стол.*

*Входит Берия.*

БЕРИЯ. Как встреча прошла, Иосиф Виссарионович? Что она сказала?

СТАЛИН. Красный петух черного заклюёт.

БЕРИЯ. Прям так и сказала?

СТАЛИН. Главное, Лаврентий не что она сказала, а что я запомнил.

БЕРИЯ. Понял, Иосиф Виссарионович.

СТАЛИН. Коба, Лаврентий, Коба. И запомни: не было встречи.

БЕРИЯ. Понял, Коба. С бабкой что делать?

СТАЛИН. Ничего не делать. Предупреди, чтобы никаких дел против неё не заводили.

БЕРИЯ. Да, Коба.

СТАЛИН. Ну, что тут без меня в Москве творится?

БЕРИЯ. Паника, Коба.

СТАЛИН. А поподробнее?

БЕРИЯ. Убежало, пока непонятно куда, порядка восьмисот руководителей. Похищено полтора миллиона рублей. Угнаны сотни легковых и грузовых автомобилей. Выявлены полторы тысячи случаев уничтожения коммунистами своих партийных документов вследствие трусости.

СТАЛИН. Я думал, хуже будет. Как думаешь прекращать безобразия?

БЕРИЯ. Надо запустить работу транспорта. Особенно метро. И объяснить людям, что будем дальше делать. Самое опасное, что ходит слух: «Братцы, начальство нас предало и бежит!»

СТАЛИН. Объяви, что Москву мы не сдаём, и я никуда не уеду. Надо будет, будем драться за каждый дом. Метро запустить. Вернуть трамваи на улицы. Город должен жить, чтобы бороться!

БЕРИЯ. На нескольких станциях разобрали эскалаторы. Половина вагонов была использована для эвакуации. Сразу все станции не заработают. Интервалы движения увеличатся.

СТАЛИН. Метро должно работать до последнего, пусть с бо́льшими интервалами, но работать. Оно же и бомбоубежище. Надо предусмотреть возможности для ночёвок населения: спальные места, питьевую воду… предусмотреть всё для отдыха.

БЕРИЯ. Сделаем, Коба.

СТАЛИН. Мы объявим осадное положение в Москве. Всех паникеров расстреливать на месте. Ошибку Николая Второго мы не повторим. Это же надо додуматься, пойти на поводу у паникеров на пороге победы в войне?!

БЕРИЯ. Доверим вершить самосуд любому патрульному?

СТАЛИН. А отчаянные времена требуют отчаянных мер.

*Сталин выходит из-за стола, подходит к карте.*

СТАЛИН. Думаю, Лаврентий, нам надо перебросить пару десятков дивизий с Дальнего Востока. Вот только сроки Кагановича нас не устраивают. Тридцати - сорока́ дней на переброску одной дивизии у нас нет.

БЕРИЯ. Через десять дней первые части с Дальнего Востока будут в Москве, Коба.

СТАЛИН. Как?

БЕРИЯ. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Нарушим все регламенты. Пустим эшелоны с дистанцией меньше километра один от другого, движением будем управлять вручную: поставим сигнальщиков вдоль железной дороги.

СТАЛИН. Не простит нам этого Каганович.

БЕРИЯ. Не простит. Но вот что, Коба…

СТАЛИН. Что ещё?

БЕРИЯ. Не боишься, что самураи нападут?

СТАЛИН. Американцы ввели эмбарго на поставку им нефти. А нефть – это кровь современной войны. Японии надо до пяти миллионов тонн ежегодно. На Дальнем Востоке таких объемов нет. И мы им разрешили на Сахалине еще два года нефть добывать. Смысл рисковать?

БЕРИЯ. Мы так думали и про немцев. Мол, при морской блокаде они не решатся воевать с нами, которые им сырье поставляли и транзит обеспечивали. А они наплевали на рациональные причины.

СТАЛИН. В Тбилиси, в районе возле семинарии, где я учился, пацаны делились на две группы: «всадники» и «моряки». Одни лодочки самодельные пускали по ручьям и лужам, другие на деревянных лошадках скакали. И договориться между собой никак не могли.

БЕРИЯ. Не понял, Коба.

СТАЛИН. После того, как мы подписали договор с Германией во время Халхин-Гола, к власти в Японии пришли «моряки», и победами они ни с кем делиться не будут, даже с пацанами из своего района.

БЕРИЯ. И всё равно боязно: как бы не получить войну на два фронта.

СТАЛИН. А это правильный страх. Все дивизии, которые придут с нарушениями регламента, будут «сибирскими». А с идиотами, которые будут утверждать, что они с Дальнего Востока, надо поступать… как с паникерами.

БЕРИЯ. Да, Коба.

СТАЛИН. Когда, ты говоришь, дожди пойдут?

БЕРИЯ. Профессор говорит, девятнадцатого.

СТАЛИН. Самолеты в дождь не летают. Надо подготовить несколько противотанковых ловушек на дорогах, их с неба не засекут. Сможем?

БЕРИЯ. Самолеты в дождь не летают: используем зенитки. Развернем скрытно зенитки на дорогах против танков!

СТАЛИН. Главное, скрытно, чтобы неожиданно сработать.

БЕРИЯ. Сделаем, Коба.

*Берия уходит.*

*Что-то подчеркнув на бумаге, Сталин уходит, взяв её с собой.*

Преамбула 4

*Выходит Рассказчик.*

РАССКАЗЧИК (*в зал*). Самое удивительное, что вся эта внезапная паника и неразбериха в Москве чудесным образом так же быстро кончилась, как и начиналась. Уже на следующий день большинство предприятий заработало, тогда же открылись станции метро, ещё через день пошли трамваи.

*Рассказчик берёт в руки книгу.*

РАССКАЗЧИК (*в зал*). Метро стало подземным городом. Людей размещали на платформах и в строящихся тоннелях. На станциях поставили тысячи лежаков и детских кроватей. Вагоны ночью использовали для ночёвки женщин с маленькими детьми и инвалидов. На станциях оборудовали питьевые фонтанчики и туалеты. Оказывали медицинскую помощь. Также на станциях открыли магазины и парикмахерские, а на «Курской» – библиотеку. Во время бомбёжек для детей проводили уроки, а для взрослых – концерты и выставки, показывали кинофильмы. На станции «Маяковская» прошло заседание Моссовета с непременным концертом по окончании.

*Рассказчик откладывает в сторону книгу.*

РАССКАЗЧИК (*в зал*). Даже немецкие орды под Москвой и угроза её падения не превратили граждан нашей страны в бегущее стадо. Государственная власть оставалась не менее крепкой, чем в мирное время. Проще говоря, наши предки победили ещё и потому, что сохранили государство, забыв о своих разногласиях.

КАРТИНА IV

*Входит Сталин, разжигает непременную трубку. Садится за стол.*

*Входит Берия.*

СТАЛИН. Что же ты, Лаврентий, партию обманываешь?

БЕРИЯ. Виноват. Только я не знаю: когда и чём?

СТАЛИН. Обещал сибирскую дивизию за десять дней, а они приехали за одиннадцать.

БЕРИЯ. Командующий войсками Дальневосточного фронта, генерал Апанасенко, до суток задерживал эшелоны на проверочно-выпускной станции Куйбышевка-Восточная.

СТАЛИН. Этот может. Он меня даже матом обложил. Чем объяснял свои действия?

БЕРИЯ. На этой станции создан резерв из солдат и офицеров, а также всех средств вооружений, транспорта, боеприпасов. И из него перемещаемые части доукомплектовываются до полного штата. Дивизии прибывают, как с иголочки. Сердце радуется.

СТАЛИН. Вот видишь, Лаврентий, война – это, в первую очередь, о том, кто кого передумает. И одних наших голов маловато, надо другие искать. Что там твой профессор про дожди говорит?

БЕРИЯ. Скоро всё подморозит.

СТАЛИН. И чем это нам поможет?

БЕРИЯ. Сначала ничем, немцы получат больший маневр. Но есть ещё один профессор, доктор наук…

СТАЛИН. Опять из шарашки?

БЕРИЯ. Химик Петров из Ленинграда. Он заинтересовался, на каком топливе летают германские самолеты. Взял пробы из сбитого мессера и сделал анализы. Этот бензин замерзал при минус пятнадцати, тогда как наш – при минус шестидесяти.

СТАЛИН. У немцев бензин синтетический, из угля. А где этот Петров?

БЕРИЯ. Петрова перевезли в Москву, он теперь танки изучает.

СТАЛИН. Что говорит?

БЕРИЯ. При минус двадцати немецкие танки не заведутся.

СТАЛИН. Значит, надо опять выстоять? Дождаться морозов – и ударить?

БЕРИЯ. Авиаполк майора Сандалова под Ленинградом осуществил бомбардировку самого большого немецкого аэродрома. И ни одного самолета противник в небо отправить не смог, поскольку температура тогда была минус двадцать.

СТАЛИН. А хорошо у тебя, Лаврентий, с профессурой получается. Может, тебя академиком назначить? Будешь научные чудеса творить.

БЕРИЯ. А можно на фронт?

СТАЛИН. Вот если понадобится Кавказ защищать, мы тебя обязательно туда направим. А пока надо запустить заводы и наладить связь. Не забывая про основную работу.

БЕРИЯ. Сделаю, Коба.

СТАЛИН. До Жукова про минус двадцать сам доведешь?

БЕРИЯ. Лучше ты, Коба. Не складывается у меня с ним. Да и кто, кроме тебя, может указывать Жукову, когда ему наступать?

СТАЛИН. А ты ему скажи, что он большевик, в первую очередь. И нет такого совета, которым большевик будет брезговать, чтобы победить. Надо будет, не только химией воспользуемся – крёстный ход с иконой Богородицы вокруг Москвы организуем!

БЕРИЯ. Какого числа?

СТАЛИН. Пока повременим. Но вот что, слей донесение из Рима какому-нибудь нашему журналисту. Пусть о чертовщине Гитлера узнают наши люди.

БЕРИЯ. Сначала сними меня с должности наркома эНКаВэДэ. Или расстреляй.

СТАЛИН. Так ценишь Ватиканскую резидентуру? А напомни, сколько у Папы Римского дивизий?

БЕРИЯ. Я не военный, но знаю твёрдо: агент должен верить центру больше, чем папе с мамой. Напомню, Коба, что в после Ежова мы полгода сидели без агентурных сведений, пока не восстановили агентурную сеть. И тут мы своего агента закладываем в нашей центральной печати?

СТАЛИН. Ну-ну, Лаврентий, придумай какой-то ход.

БЕРИЯ. Суровыми ночами я иду таинственной тропой

К сокрытому в чаще леса Дереву Вотана,

Чтобы заключить союз святой

И создавать Мистерией кровей

Великую Трагедию народов!

СТАЛИН. Что за ересь?

БЕРИЯ. Наш Адольф написал. В пятнадцатом году. В окопах Первой Мировой.

СТАЛИН. Так себе стихи.

БЕРИЯ. Так по-грузински слагать не умеет. Да это перевод, не уверен, что точный.

СТАЛИН. Эренбургу перевод не нужен, передай ему стишки, пусть он статью и напишет. Про ватанизм-шаманизм гитлеризма.

БЕРИЯ. Сделаем, Коба.

СТАЛИН. И у профессора из шарашки узнай про небо на седьмое ноября.

БЕРИЯ. Зачем?

СТАЛИН. Сначала мы по-большевистски станцуем: проведем традиционный парад на Красной площади!

БЕРИЯ. На виду у немцев?

СТАЛИН. На виду у наших. Главное, чтобы наши люди увидели и услышали.

БЕРИЯ. Коба, тут военные с георгиевскими крестами просят разрешить их носить. Мол, не за царя награды получали, а за защиту Родины.

СТАЛИН. А сам что думаешь?

БЕРИЯ. С одной стороны, надо бы старикам навстречу пойти, а с другой, Каганович и Хрущёв будут против. Да ещё, и у фашистов всё крестами размалёвано.

СТАЛИН. Да уж, если Будённый весь свой царский иконостас наденет, непонятно будет, в кого стрелять. Значит, так: солдатам не препятствовать, но коммунистам не советовать. А наши генералы пусть подождут, найдём мы им отличия из старых времён.

БЕРИЯ. Понял, Коба.

СТАЛИН. И ещё. Есть, кто молебны сможет провести?

БЕРИЯ. Есть митрополит Крутицкий и Коломенский Николай.

СТАЛИН. Вот пусть и совершает молебны в воинских частях.

БЕРИЯ. В каких?

СТАЛИН. Не наше дело ему паству указывать. Пусть сами друг друга находят. Только пусть согласовывают, чтобы эксцессов не было с парторганами. Не время сейчас множить разногласия, время – всем объединиться против общего врага. Закончилась война Гражданская, сейчас идёт Отечественная – время объединиться всем. Верующим с атеистами также.

БЕРИЯ. Сделаем, Коба.

СТАЛИН. Пойдем, Лаврентий, там нам в соседней комнате на стол накрыли.

БЕРИЯ. Я вот думаю, и правоверным что-то организовать, воюют же не только православные.

СТАЛИН. В медресе́, никак, учился, Лаврентий?

БЕРИЯ. Тут наши археологи могилу Тамерлана вскрыли…

СТАЛИН. Вот за столом и расскажешь, Лаврентий, а то я от этих мракобесий аппетит нагулял.

*Сталин и Берия уходят.*

Преамбула 5

*Появляется Рассказчик с книгой в руках.*

РАССКАЗЧИК (*в зал*). Тридцатого сентября сорок первого года началась операция немецких войск по захвату Москвы под кодовым названием «Тайфун». Операция предусматривала окружение и затопление Москвы, далее – захват и разрушение города, взятие в плен членов правительства и уничтожение жителей столицы. Но город выстоял. Итогом провала РАССКАЗЧИК (*продолжает*). «Тайфуна» стало первое крупное поражение вермахта. Битва за Москву стала первой серьезной победой Красной армии, одним из переломных моментов Великой Отечественной войны.

*Рассказчик открывает книгу.*

РАССКАЗЧИК (*в зал*). Захватчики в сорок первом узнали, как непросто вести боевые действия в условиях русской зимы. Многие нацистские генералы объясняли победу Красной армии суровыми погодными условиями нашей страны: «Нас победил генерал Мороз!» И вот уже сколько времени историки спорят, насколько это соответствует истине. А зачем спорить? Где немцы собрались воевать с Россией? На шахматной доске? Исключительно при комнатной температуре?

*Выходит на своих двоих Матрона.*

МАТРОНА (*в зал*) Но здесь наша земля. И здесь нам помогает всё: мороз, снег, дождь, лес, овраг… Каждый куст, каждое дерево, каждый камень станут нашими боевыми товарищами и спуску врагу не дадут. Так было, так и будет.

*Рассказчик откладывает книгу в сторону.*

РАССКАЗЧИК (*в зал*). А пока идёт снег. Седьмого ноября сорок первого в восемь часов утра на Красной площади в Москве начался традиционный военный парад. Линия фронта в этот день проходила в нескольких десятках километров от столицы.

КАРТИНА V

*Сталин на трибуне.*

СТАЛИН (*из речи на параде 7 ноября*). Бывали дни, когда наша страна находилась в ещё более тяжёлом положении. Вспомните восемнадцатый год... Три четверти нашей страны находилось тогда в руках иностранных интервентов. Теперь положение нашей страны куда лучше… Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки! Война, которую мы ведём, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Да здравствует наша славная Родина, её свобода, её независимость!

*Идут войска под гимн «Священная война» (1941 г.).*

Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой

С фашистской силой темною,

С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная

Вскипает, как волна, —

Идет война народная,

Священная война!

Гнилой фашистской нечисти

Загоним пулю в лоб,

Отребью человечества

Сколотим крепкий гроб!

Как два различных полюса,

Во всем враждебны мы:

За свет и мир мы боремся,

Они — за царство тьмы.

*Занавес*